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ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ МОДЕЛЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ
ТЕНДЕНЦИЯСИ
Султонов Аслиддин Фазлиддинович. Фалсафа доктори (PhD),
Ўзбекистон халқаро ислом академияси “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси
катта ўқитувчиси
Аннотация. Мақолада ХХ аср давомида демократик мамлакатлар томонидан
қўлланилган бошқарув моделларининг тараққиёт шакллари ўрганилади. Мазкур
масалаларнинг ёритилиши Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг жаҳон
тажрибаси билан қиёсини ҳамда ўзига хос жиҳатларини англаб етишга ёрдам беради.
Калит сўзлар. Анъанавий давлат бошқаруви, Янги давлат менежменти, Янги
давлат хизмати, Янги давлат бошқаруви, Пост-янги давлат менежменти.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЕЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Султонов Аслиддин Фазлиддинович. Доктор философии (PhD) в Международной
исламской академии Узбекистана, старший преподаватель кафедры "Социальногуманитарных наук"
Аннотация. В статье рассматриваются формы развития управленческих моделей,
используемых демократическими странами в XX веке. Освещение этих вопросов поможет
понять сравнительные и специфические аспекты проводимых в Узбекистане реформ с
мировым опытом.
Ключевые слова. традиционное государственное управление, новое государственное
управление, новая государственная служба, новое государственное управление, пост-новое
государственное управление.
THE DEVELOPMENT TREND OF MODELS OF DEMOCRATIC
PUBLIC ADMINISTRATION
Sultonov Asliddin Fazliddinovich. Doctor of Philosophy (PhD), Senior Lecturer of the
Department "Social-Humanitarian Sciences" of the International Islamic Academy of
Uzbekistan
Abstract. The article examines the forms of development of administrative models used by
democratic countries during the 20th century. The coverage of these issues will help to understand
the comparative and specific aspects of the reforms carried out in Uzbekistan with the world
experience.
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Ҳар қандай фозил жамият ўзининг ички ва ташқи муносабатларини оқилона
тартибга солиш, мувофиқликда ташкил этиш ва тараққий эттириш мақсадида
турли тарихий ва замонавий тажрибаларга мурожаат қилиши, табиий. Аввалги ва
жорий бошқарув моделларини тадқиқ этиш улардан тегишли хулоса чиқариб иш
кўришда катта аҳамият касб этади. Шунга кўра, ушбу мақоламизда давлат
бошқаруви соҳасидаги дунёнинг етакчи олимлари ва ташкилотлари нуқтаи
назарларида акс этган сўнгги хулосаларнинг қисқа таҳлилини беришга ҳаракат
қиламиз.
Гап шундаки, бугунги кунгача ўзига хос тажрибалар билан бойиб келган
давлат бошқаруви амалиёти илмий жамоатчилик томонидан ўрганилиб, шу асосда
муайян концептуал фикрлар илгари суриб келинмоқда. Билдирилаётган фикрлар,
асосан шаклан ва қисман мазмунан очиб берилаётган бўлиб, уларда масаланинг
моҳияти чуқур ўз ифодасини топмаяпти. Яъни у ёки бу давлат ёхуд давлатлар
бирлашмасидаги бошқарув қандай хусусиятга эга бўлгани ва бўлаётгани, кейинги
сифат босқичига қандай қилиб эришилиши мумкинлиги каби масалалар таҳлил
этилгани билан, уларда нега айнан шундай хусусиятга эга бўлаётгани, яъни бунинг
сабаблари ва туб ҳаракатлантирувчи омиллари, қолаверса тавсия этилаётган
амалиёт охир-оқибатда нималарга олиб келиши ҳақидаги масалалар очиқ
қолаётганини таъкидлаш жоиз. Мисол учун, Бирлашган Миллатлар ташкилотининг
Тараққиёт дастури қошидаги Давлат хизматини такомиллаштириш Глобал маркази
томонидан 2015 йилда чоп этилган рисола мазмуни фикримиз далили бўлиб хизмат
қилади [1].
Вашингтондаги Жаҳон ресурслари институти Бошқарув бўйича Глобал
директори Марк Робинсоннинг келтиришича, Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт
ташкилоти давлатларида кечган давлат бошқаруви амалиёти узлуксиз
такомиллашиб келмоқда, айниқса ҳозир глобаллашув ва плюрализм таъсирида
сиёсий муаммолар оддийлашиш ва миллийлашиш ўрнига, тобора кескин
ўзгаришларга, мураккабликларга учрамоқда. Айни пайтда, ривожланаётган
мамлакатлардаги давлат сектори ислоҳотлари сиёсий экспериментлар, ИҲТТ
давлатларида вужудга келган ташкилий тажрибалар таъсирида, аммо анъанавий
давлат бошқаруви парадигмаси доирасида кечмоқда. Табиийки, ривожланаётган
давлатлар шароитидаги давлат секторини ислоҳ қилиш ҳаракатлари ўз моҳияти
билан ИҲТТ давлатларидаги ҳокимият бошқарувининг табиатидаги ўзгаришлар ва
давлат бошқарувига замонавий қарашлар мазмунидан фарқ қилди. Яъни, бир
томондан, ривожланаётган давлатлардаги вазият тақозо этган ҳолат моҳияти ва
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иккинчи томондан, ИҲТТ давлатларидаги тажриба ўзгаришларга учраётгани
ўртасида тафовут (иккиланиш) пайдо бўлди [2].
Хўш, мавжуд адабиётларда давлат бошқаруви амалиётининг сўнгги 160
йиллик тажрибалари ҳақида қандай хулосалар шаклланди? Унинг қандай
моделлари мавжуд ва қай бири мамлакатимиздаги ислоҳотлар мазмунига мос
келади? Бу каби саволларга жавоб топиш, жорий ҳолатга ойдинлик киритиш ҳамда
кейинги босқичдаги вазифаларни белгилаб олишда муҳим аҳамият касб этади.
Қайд этиш жоизки, юртимиз ижтимоий фанлар тадқиқотлари доирасида
мазкур масала махсус ўрганилмаган. Айрим адабиётларда бунинг жузъий қисми
бўлган давлат хизмати ва кадрлар тайёрлаш масаласига оид хорижий тажрибалар
муайян даражада тадқиқ этилган [3]. Дунё миқёсида эса кўплаб изланишлар олиб
борилган ва ҳамон чуқур тадқиқотлар олиб бориляпти. Ҳозиргача давлат
бошқаруви ва давлат сектори ислоҳотларини ўрганувчи аксарият тадқиқотлар ушбу
масала доирасида асосан:
1. Эски (анъанавий) давлат маъмурчилиги;
2. Янги давлат менежменти;
3. Янги давлат хизмати;
4. Янги давлат бошқаруви ёки Пост-янги давлат менежменти каби
концепцияларни ифода этади.
Ушбу тасниф давлат бошқаруви соҳасидаги ўзгаришларни муайян
яхлитлаштириб идрок этишга ёрдам беради. Мазкур концепцияларнинг моҳиятига
чуқурроқ кириб бориш учун қуйида уларнинг ўзига хос жиҳатларига тўхталиб ўтиш
тақозо этилади.
1884 йилдан эътиборан Вудро Вильсон ва Макс Вебер эски ёки анъанавий
давлат маъмурчилиги (Old Public Administration) моделини ишлаб чиқишда
жонбозлик кўрсатдилар [4]. Унга кўра, давлат ҳокимияти сайланган сиёсий
шахсларга хизмат қилади ва уларнинг олдида жавобгар ҳисобланади. Унинг назарий
асосини юқоридан қуйига (бюрократия) принципига таяниш, иерархия,
меритократия, мустақиллик ва интеграция қадриятлари билан иш кўриш ҳамда
сиёсатчи ва фуқаролардан ажратилган расмий шахсларни назарда тутувчи
элитаристик ёндашув ташкил этади. Қайд этиш жоизки, элитаристик ёндашув 19аср охирида Британия ва Пруссияда бошқарув қарорларининг патронаж ва
фаворитизм таъсирида бўлгани ва буни ислоҳ қилиш зарурати сифатида вужудга
келиб, марказлашган назоратга, қоида ва кўрсатмаларни жорий қилишга, сиёсатни
шакллантириш ва амалга оширишнинг бир-биридан ажратилишига, иерархик
ташкилий тузилма фаолиятига таянади. Бу ёндашувнинг бош шиори – бюджет ва
инсон ресурсларини бошқаришда маҳсулдорлик ва самарадорлик, яъни
камхаржлилик эди [5]. Шунингдек, ушбу моделда буйруқ ва назорат, белгилаб
қўйилган аниқ давлат сектори ахлоқи орқали таъминланувчи тузилмавий ва
ташкилий самарадорликка жиддий урғу берилади.
Таниқли инглиз олимлари Мартин Миногу ва Вилли МкКортларнинг
фикрича, бу моделнинг марказий жиҳатлари – сиёсат ва сайланган сиёсатчиларнинг
маъмурият ва тайинланган амалдорлардан ажратилиши; маъмуриятнинг
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узлуксизлиги, олдиндан айта билишлиги ва қоидалар билан бошқарилиши;
маъмурий бошқарувчиларнинг малака асосида тайинланиши, яъни малакали
профессионаллиги; меҳнатнинг функционал тақсимланиши ҳамда топшириқ ва
одамларнинг иерархиявийлиги; ресурсларнинг ташкилотдаги одамларга эмас,
балки ташкилотга тегишлилиги; давлат хизматчилари хусусий манфаатларга эмас,
балки жамиятга хизмат қилиши ҳисобланади [6].
Мазкур “буйруқ-назорат” ёндашувига мувофиқ бюрократик тизимга таянган
давлат бошқаруви дунёнинг колониал тизимлари ва мустақилликдан сўнгги МДҲ
давлатларида амал қилди. Бошқа давлатларда эса, аввало Француз ва Япон
тажрибаларида бу моделнинг бошқа варианти – марказлашган бюрократик модел
остида сиёсий омиллар таъсиридаги бошқарув хусусиятлари намоён бўлди. Бундай
ёндашув кўплаб мамлакатларда, жумладан Сингапурда ҳам яхши амал қилдики, бу
ерда мустақилликдан сўнгги сиёсий етакчилик туфайли юқори сифатли ва самарали
давлат хизматини шакллантирилди.
Бюрократиянинг, яъни давлат хизматчиларининг ўлчовли (мерит) тайинлаш
тизими ва каръерасининг барқарорлиги иқтисодий ўсишга катта таъсир этганини
Жаҳон банкининг 1997 йилги Дунё ривожланиш ҳисоботида акс этган статистик
таҳлил кўрсатади. Шунингдек, бу соҳадаги ютуқлар сифатида: 1) иқтисодий
ривожланиш қатъий интизом ва аниқ статистик таҳлил таъминланган бюрократия
билан бирга кечганини; 2) амалдорларнинг (патронаж эмас) меритологик асосда
қабул қилинишини; 3) давлат амалдорларининг каръеравий барқарор
фаолиятининг таъминланганини кўрсатиб ўтиш мумкин. Айни пайтда,
ривожланаётган мамлакатлардаги давлат хизмати ислоҳотларида мазкур моделнинг
сиёсат ва сиёсий иқтисод динамикасига етарлича эътиборнинг камлиги; давлатнинг
ташкилий структураси ва амалиётидаги контекстуал фарқларни англамасдан
бошқасига алмаштиришга уриниш; сонни ва харажатни камайтиришга ҳаддан зиёд
диққат қилиш каби умумий муаммоли оқибатлари кўрсатилади.
1980 йиллардан бошлаб дунё миқёсида Янги давлат менежменти (New Public
Management) модели асосида давлат ва жамият бошқарувини ташкил этишга ўтила
бошланди. Унда давлат бошқаруви органлари, асосан молиячилар олдида жавобгар
тарзда фаолиятни ташкил этгани бир қатор адабиётларда қайд этилади. Назарий
таянчи сифатида келтириладиган жамоатчилик танлови ва принципиал-агент
концепциясида ҳам худди шу ижтимоий тоифа жамоатчиликнинг асосий субъекти,
деб қаралар эди. Мазкур моделнинг туб сабабларидан бири шуки, у Иқтисодий
ҳамкорлик ва тикланиш ташкилотига аъзо давлатларда рақобатли бозор
иқтисодиёти
талабларини
бошқарувчи
эски
давлат
маъмурчилигининг
камчиликларига жавобан вужудга келди. Мазкур ёндашув Бирлашган Қироллик,
Янги Зеландия, АҚШ ва Скандинавия мамлакатларида 1980-йилларнинг ўрталарида
пайдо бўлди.
Унинг марказий масаласини харажатлар масаласи ташкил этиб, унда
рақобатчилик ва хусусий сектор бошқаруви принциплари амал қилади. Расмий
шахсларнинг ўз ички қизиқиш ва хулқ-атворини мажбурий назорат қилиши орқали
самарсизлик ҳамда коррупциянинг олдини олишни кўзловчи принципиал-агент
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ёндашувига таянилади. Бюрократик хулқ-атворни назорат қилувчи мезонларни
рақобатчилик, делегация, ижрочилик ва сезувчанлик ташкил этади. Шу сабабли ҳам
унинг энг муҳим таянч элементлари сифатида:
- хусусий сектор менежментида ўрнак олишга эътибор,
- давлат хизмати ташкилотларида тадбиркорлик етакчилигига диққат
қаратиш,
- ички ва ташқи назорат, аудитнинг ташкил этилгани,
- давлат хизматчиларининг аксарият базавий қисмлари билан синтезнинг
йўқлиги ва ўзларининг харажатлари бошқарувига катта эътибор,
- давлат хизмати доирасида бозор, рақобат ва шартномалардан
фойдаланишнинг ўсиши алоҳида ажралиб туради.
Ушбу моделни амалиётга татбиқ этиш борасида ижрочи агентларнинг
ижодкорлиги ва демократик ҳисобдорлигининг сусайиши, сиёсий фрагментация
натижаси сифатида ҳукумат атрофидаги алоқанинг қисқалиги, кўплаб
агентликларнинг алоҳида иш кўриши, фуқаровий манфаатлар ўрнига бозор
(даромад) манфаатларнинг устунлик касб этиши каби камчиликлар намоён бўлади.
2000 йиллардан эътиборан европалик олимлар Осборн С.П., Денхартларнинг
таъбирича, тадбиркорлар қатламига урғу берадиган, ана шу қатлам олдида
жавобгарлик ва хизмат қилишни олға сурадиган Янги давлат хизмати (New Public
Service) модели амал қила бошлади [7]. Демократик назарияга таянувчи мазкур
моделда мансабдор шахслар тадбиркор фуқаролар олдидаги ҳисобдорлиги, жамият
устидан ҳукмронлик қилиш эмас, аксинча фуқароларга хизмат қилишини ва улар
олдидаги жавобгарликни назарда тутувчи тамойиллар ишлаб чиқилди ва амалиёти
йўлга қўйила бошланди. Шунингдек, унда фаолиятга рағбат мажбурият ёки
манфаатдан эмас, балки фазилатдан келиб чиқади. Диққат эътиборда асосан
тадбиркор фуқаролар, жамоатчилик ва фуқаролик жамияти туради. Яъни давлат
хизматчиларининг биринчи галдаги вазифаси назорат ёки ҳукмрфармонлик эмас,
балки тадбиркор фуқароларнинг ўзини аниқ баён этиши ва манфаатларини рўёбга
чиқаришга ёрдам бериш ҳисобланади.
Демократик давлат бошқарувининг моделлари шу билан чекланиб қолмади.
Жуда қисқа фурсатда, яъни 2006-2010 йиллардан бошлаб таниқли инглиз олими
С.П.Осборннинг қайд этишича, эндиликда фуқароларга хизмат қиладиган, улар
олдида жавоб берадиган Янги давлат бошқаруви (New Public Governance) ёхуд
америкалик социолог олим Н. Кохеннинг фикрича, Пост-янги давлат менежменти
(Post-New Public Management) модели кун тартибига қўйилди [8]. Унинг ўзига
хослиги шундаки, давлат бошқарув органлари сайланган раҳбарлар томонидан
ҳимоя қилинадиган айрим шахсларнинг манфаатларига ёки бизнес устуворлигига
эмас, аксинча фуқаролар ҳамда кенг жамоатчилик манфаатларига қаратилган
фаолият олиб боради.
Ҳукумат сиёсий муҳокамалар ва хизмат кўрсатиш жараёнларига бошқалар
каби жалб қилинади. Яъни сиёсий қарорлар қабул қилиш ва уларни амалиётга
татбиқ этишнинг ягона ва устувор субъекти деб қаралмайди. Бу моделнинг яна бир
ўзига хос жиҳати – ишонч, муносабатлар капитали ва шартномалари ҳокимият
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ўзагини ташкил этиб, бир ташкилот эмас, балки ташкилотлараро муносабатларни
устувор деб қарайди. Давлат бошқаруви органлари ташкилотлараро жараёнларда
хусусий сектор ва ННТлар билан муносабатда шартномавий фаолият олиб боради,
давлат бошқарув органлари ичида эса ҳукумат устуворлигида ишлайди.
Эътибор берилса, давлат бошқаруви моделларининг турли шакллари ва
стандартлари дунё миқёсида такомиллашиб, тобора демократик тус олиб келган.
Ушбу хусусият сўнгги 160 йил давомида шиддат билан конкретлашиб борди.
Масаланинг ижобий жиҳати шундаки, асрлар оша илгари суриб келинган
умуминсоний сиёсий қадриятларни эндиликда аниқ дастурий асосда рўёбга
чиқаришнинг имкониятлари кенгайди. Демократик тараққиёт йўлини танлаган
давлатлар учун бундай тажрибаларни ҳар бир мамлакат миқёсида ўрганиш ва
тегишли хулосаларни чиқариш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Шуни ҳам
таъкидлаб ўтиш лозимки, иқтисодий ва демократик қадриятлар бирмунча қарор
топган ва топаётган мамлакатларнинг ўзида ҳам бунинг рўёбга чиққанига кўп вақт
ўтгани йўқ. Уларда ҳам бу жараён муайян камчиликлар билан амалга ошиб келган.
Шундай экан, демократик ривожланиш жараёнига қўшилган нисбатан ёш
мамлакатлар учун ушбу моделларни, пухта ишлаб чиқилган лойиҳалар асосида
татбиқ этиш фойдали бўлади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Mark Robinson. From Old Public Administration to the New Public Service.
Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. UNDP Global Centre for
Public Service Excellence. Singapore. - 2015.– р. 20.
2. Ўша асар. 4-б.
3. Султонов А.Ф. Давлат ҳокимиятида демократик бошқарув маданиятининг
ривожланиш жараёнлари. – Тошкент: «O‘zbekiston» НМИУ, 2016. – Б. 164-192.;
Маликова Г. Маҳаллий бошқарув дунё тажрибасида // «Жамият ва бошқарув», 2002,
№2. 65–66; Бегматов А. Бошқарув кадрлари тайёрлаш: хориж тажрибаси // «Жамият
ва бошқарув», 2002, №3. 11–12; Холбеков А., Юсупов С. Хорижлик олим ҳайрати //
«Жамият ва бошқарув», 2003, №4. 14–16; Абдухалилов А. Рационал бюрократия
концепцияси // «Жамият ва бошқарув», 2009, №1. 105–106; Юсупов К., Бектемирова
Н., Нурмухамедов А., Рахматуллаева Н. Французская национальная школа
администрации – востребованная модель педагогической инженерии // «Жамият ва
бошқарув», 2013, №2. 80–85; О механизме отбора при подготовке управленцев
высшего звена // «Жамият ва бошқарув», 2013, №2. 110–114; Шадиева З. Индонезияда
давлат бошқарув тизимини ислоҳ қилиш жараёнлари // «Жамият ва бошқарув»,
2013, №4. 96–101; Давлат бошқаруви ходимларини ўқитиш ва қайта тайёрлаш
жараёни: миллий ва хорижий тажриба. (Ҳисобот – консультант Т. Турсунмуратов,
координатор М. Қаршиев). – Т.: Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Тараққиёт
Дастури (БМТТД), 2015. – 31 б.
4. Wilson W. The study of public administration. – 1886.; Weber M. Bureaucracy
//Working in America. – Routledge, 2015. – С. 29-34.

205

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

5. Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? Public Management Review, vol. 8,
No. 3, pp. 377-388. Available from spp.xmu.edu.cn/wp-content/uploads/.../the-NewPublicGovernance.pdf
6. Minogue, M. (2001) The Internationalization of New Public Management. In The
Internationalization of Public Management: Reinventing the Third World State, W
McCourt and M. Minogue, eds. Cheltenham: Edwin Elgar, pp. 1-19.; McCourt, W. (2013).
Models of Public Service Reform: A Problem-Solving Approach. Policy Research Working
Paper, No. 6428. Washington D.C: The World Bank.
7. Denhardt, R. B. and J. V. Denhardt (2000). The New Public Service: Serving Rather Than
Steering. Public Administration Review, vol. 60, No. 6, pp. 549–559.; Denhardt, J. V. and R.
B. Denhardt (2011). The New Public Service: Serving, Not Steering. 3rd Edition. Armonk,
NY: M. E. Sharpe.
8. Osborne, S. P. (2010). The New Public Governance. London: Routledge.; Osborne, S. P.,
Z. Radnor and G. Nasi (2013). A New Theory for Public Service Management? Towards a
(Public) Service Dominant Approach. The American Review of Public Administration, vol.
43, No. 2, pp. 135-158.; Cohen, N. (2016). Forgoing new public management and adopting
post‐new public management principles: The on‐going civil service reform in Israel. Public
Administration and Development, 36(1), 20-34.
ИЖТИМОИЙ ИШДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ МЕТОД ВА ВОСИТАЛАРИ
Юлбарсова Хуршида Абдуллажоновна
Фарғона давлат университети
фалсафа доктори (PhD)
Аннотация: Мақолада ижтимоий ишнинг самарали метод ва воситалари
ўрганилган. Бугунги кунда ижтимоий ишнинг амалий аҳамияти, унинг жамият
тараққиётида ҳамда оила ва болалар билан ижтимоий хизматни ташкил этишдаги ўрни
чуқур тахлил қилинган.
Калит сўзлар: ижтимоий иш, илмий тадқиқот методлари ва воситалари,
генограмма.
НАУЧНО ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД И СРЕДСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ
Юлбарсова Хуршида Абдуллажоновна
Ферганский государственный университет
доктор философии(PhD)
Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методы и средства
социальной работы. Проанализирована практическая значимость социальной работы, его
роль в развитии общества и в организации социальных услуг для семьи и детей.
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